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ABSTRAKT
Në këtë punim kam paraqitur zhvillimin e procesit të tregtisë ndërkombëtare dhe
globalizimit, në trendin ndërkombëtar të fjales si edhe ndikimet e globalizimit në
ekonominë ndërkombëtare. Eshtë e ditur se globalizimi ka aspektet e veta pozitive dhe
negative, porse gjithësesi sjell ndërrime esenciale në ekonomi. Bota e zhvilluar është
bartëse e procesit të globalizimit dhe pikërisht ata kanë shfrytëzuar më së miri rrethanat
aktuale ekonomike botërore. Me zhvillimin e teknologjisë informative dhe komunikative
bota është bërë një e tërë në kuptimin e ekonomisë, ndërkaq lidhja mes këtyre dysubjekteve
në pjesë të ndryshme të globit, zakonisht arrihet apo realizohet në periudhen prej më së
gjati, disa minutave! Realizimi apo krijimi i integrimit ekonomiko-politik është pasojë e
drejtëpërdrejtë e procesit të globalizimit.
Tregtia ndërkombëtare paraqet shkëmbim të mallrave dhe shërbimeve të cilat me atë rast
tejkalojnë kufijtë e pranuar ndërkombëtarisht, apo territorët ndërkombëtarisht të pranuara.
Në shumë vende ajo paraqet nivel esencial të arritjes së një pjesë të GDP-së.Edhë pse
tregtia ndërkombëtare zhvillohet përgjatë një periode të gjatë të zhvillimit të
historisënjerëzore, ajo përgjate disa shekujve të fundit është avancuar në kuptimin
ekonomik, shoqëror dhe politik të fjalës. Industrializimi ka permiresuar komunikimin dhe
transportin, ku rol krucial kanë korporatat ndërkombëtare apo multinacionale. Rritja e
vëllimit të tregtisë ndërkombëtare është themel i procesit të globalizimit.
Tregtia ndërkombëtare gjithashtu është edhe dege e ekonomisë dhe bashkërisht me financat
ndërkombëtare krijon një diciplinë të gjerë të njohur si, marëdhenia ndërkombëtare
ekonomike.
Tregtia ndërkombetare ështe paraqitur në të kaluarën e largët dhe ka përfituar impuls shtesë
nëlidhje me krijimin e tregut botëror. Kjo është forma kryesore e marëdhënieve tregtare dhe
ekonomike botërore apo ndërkombëtare. Mu nëpermjet tregtisë ndërkombëtare, realizohet
edhe ndarja ndërkombëtare e punës. Tregjet e vendeve të huaja, mundesojnë që nëpermjet
eksportit të krijohen të ardhura shtesë, dhe nëpermjet të importit të realizohet plotësimi i
kneqshem i kërkesave të ekonomisë nacionale, apo kombëtare.
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1. HYRJE
Shoqëria e mbështet zhvillimin e vet në ndarjen shoqërore të punës, e cila fillon që më
lindjen e familjes, vazhdon në koloni, në shtet dhe në kohën bashkëkohore të krijuar në
epokën e globalizimit. Tregtia, mjeti kryesor përmes së cilës filluan jo vetëm komunikimet
në mes njerëzve por edhe shkëmbimi i të mirave dhe mallrave ndërmjet këtyre njerëzve, ku
të gjitha realizoheshin përmes mekanizmave të njohura si treg.
Me krijimin e bashkësive të mëdha dhe më vonë me lindjen e shteteve u paraqit nevoja e
këmbimit të produkteve dhe shërbimeve në mes të shteteve. Pra, lindi nevoja për krijimin e
mekanizmave të reja që tregtia të marrë përmasat e shkëmbimeve ndërkombëtare. Krijimi i
këtyre mekanizmave të reja bëri që sot ekonomia ndërkombëtare të konsiderohet si një nga
komponentët kryesorë të ekonomisë botërore.
Tregtia ndërkombëtare mundëson dhe nxiton ndarjen ndërkombëtare të punës ndërsa
zhvillimi i tregtisë së jashtme varet nga ndarja ndërkombëtare e punës. Ndarja e punës dhe
specializimi në prodhimin e produkteve të caktuara në aspektin ndërkombëtar kushtëzon
lidhshmërinë dhe ndërvarësinë e ndërsjellë ekonomike të vendeve. Pra, që tregtia të arrijë
përmasat ndërkombëtare është dashur një zhvillim gradual përgjatë shekujve çka solli një
zhvillim ekonomik, social, politik dhe kulturor duke arritur një nivel të lartë dekadat e
fundit si rezultat i procesit të industrializimit, transportit të avancuar, globalizimit dhe
lindjen e korporatave multinacionale.
Tregtia ndërkombëtare ka pësuar ndryshime të mëdha edhe falë globalizimit si rezultat
i ndryshimeve ekonomike, sociale, teknologjike, kulturore dhe politike, të cilat kanë krijuar
ndërvarësi ndërmjet shteteve, integrim dhe bashkëpunim ndërmjet njerëzve dhe kompanive
të ndryshme. Kështu qëglobalizimi, në përgjigjen më të shkurtë është integrimi i çdo gjëje
me çdo gjë tjetër. Në përkufizim më të kompletuar, është integrimi i tregjeve, ekonomisë
dhe teknologjisë në mënyrën që e minimizon botën nga një përmasë e madhe në një
përmasë të vogël. Globalizimi ka mundësuar që të gjithë njerëzit të jenë më afër njëri-tjetrit,
pavarësisht ku jetojnë, duke krijuar kështu lidhje më të shpejtë dhe të lirë, dhe si asnjëherë
më parë lejon botën të na arrijë nësecilin prej nesh në të njëjtën formë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë tregtinë
ndërkombëtare, llojet e saj si dhe globalizimin dhe efektet që shkakton ai nëpër botë.

2.1

Tregtiandërkombëtare

Tregtia ndërkombëtare është aktivitetet i këmbimit të mallrave mes shteteve. Kjo degë
ekonomike është e vjetër prej se janë formuar shtetet. Në pjesën më të madhe ekonomia
botërore mund të identifikohet me këmbimin ndërkombëtar të mallrave, të kapitalit, të
ideve, të njerëzve. Tregtia ndërkombëtare ka qenë në qendër të vëmendjes shekuj me radhë.
Edhe sot, në kushtet bashkëkohore, zë vend të rëndësishëm, sepse nëpërmjet saj bashkohen
popujt, shtetet, njerëzit. Krijohen përvoja dhe njohuri, realizohen interesa, zgjerohen
veprimtaritë etj. Tregtia ndërkombëtare strukturoret me madhësitë e eksportit dhe të
importit. Shitja e produkteve dhe e shërbimeve vendore në tregjet e huaja quhet eksport.
Ndërkaq, blerja e produkteve dhe e shërbimeve nga vendet e ndryshme emërtohet import.
Eksportet dhe importet janë të dobishme për tregun, konsumatorët, ngase në masë të
caktuar i përmbushin pamjaftueshmëritë dhe kënaqësitë me produktet që nuk ekzistojnë,
ose nuk janë të njëjta për nga cilësia apo çmimi më produktet vendore. Lidhur me rëndësinë
e tregtisë ndërkombëtare janë zhvilluar teori dhe qasje të ndryshme. Epoka e merkantilizmit
(Ang. Merkatile = tregtim) që zgjati nga shek. XV deri XIX, karakterizohet me prioritetet e
tregtisë së jashtme, prej ku vendit do t`i sillet ar dhe argjend, që ishin mjete të pagesave dhe
në këtë mënyrë shteti do të pasurohet. Tendencë e përgjithshme ishte që eksporti të jetë
gjithsesi më i madh kundrejt importit, ngase kështu shtohen rezervat e metaleve të
çmueshme. Suficitet konsideroheshin më të rëndësishme se sa deficitet e krijuara nga
këmbimi i tregtisë ndërkombëtare. Adam Smith, i cili quhet babai i ekonomisë moderne, në
librin e tij “Pasuria e Kombeve” të botuar në vitin 1776, i vë në pah nevojat e
bashkëpunimit ekonomik mes vendeve, përkatësisht të këmbimit tregtar mes dy apo më
tepër vendeve. Këmbimi sipas tij ka të bëjë me gjetjen e interesave, që do të thotë se nga
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një shtet tjetër mund të blihen produkte dhe shërbime, nëse çmimet janë të lira në krahasim
me produktet e njëjta të prodhuara në vend. Me këtë nënkuptohet se autori në fjalë i jep
rëndësi tregut, i cili si “një dorë e padukshme” i rregullon mekanizmat. Faktikisht ai ishte i
prirë që në veçanti t`u jepte hapësirë të duhur përparësive absolute.

2.2

Teoritë mbi tregtinë dhe politikat tregtare

2.2.1 Aktivitetet primare

Ekonomisti anglez Adam Smith me veprën e tij kryesore Pasuria e kombeve, e botuar më
1776, shënoj dhe lindjen e ekonomiksit si shkencë e organizuar. Smithi u perqendrua ne
supozimin e merkantilisteve se tregtia ishte një lojë me rezultat neto zero. Ai provoi se nga
tregtia mund të perfitonin të gjitha palët. Sipas Smithit, tregtia përmirëson alokimin e
burimeve, duke sjelle si rezultat që qdo mall të prodhohet në vendin që ka produktivitet më
të lartë në prodhimin e atij malli. Rezultati do të jetë një sasi më e madhe produkti e
prodhuar në botë, pra dhe një sasi më e madhe për tu shpërndarë. Mbi këtë baze, bëhet i
mundur edhe perfitimi reciprok nga tregtia e palëve të përfshira në të. Le ta shohim më nga
afër teorinë e Smithit. Idetë e tij mbi perfitimin reciprok nga tregtia, Smithi e mbështeste,
para së gjithash në një argument të thjeshtë intuitiv. Sipas tij, vendet e ndryshme hyjnë në
marëdhënje tregtare me njëri-tjetrin sipas vullnetit të tyre të lire, të padetyruar nga askush.
Eshtë e qartë, arsyetonte Smithi, se sikur këto vende të mos përfitonin nga tregtia ato nuk
do hynin në marëdhënje shkëmbimi me njëri-tjetrin. Pra, nga fakti i pakumdershtueshëm se
këto vende zhvillojnë tregti me njëra-tjetrën, rrjedh se ato perfitojnë reciprokisht prej saj.
Por Smithi nuk u mjaftua me kaq. Pikëpamjen mbi perfitimin reciprok nga tregtia ai e
mbështeti edhe në një argument të fortë teorik. Sipas Smithit tregtia midis dy vendeve
bazohet në avantazhet absolute të tyre. Sipas tij, në qoftë se një vend mund të na ofrojë një
mall më të lirë se sa kushton për ta prodhuar atë vet, është më mirë ta blejmë atë me
produkte të industrisë sonë, për të cilat kemi ndonjë avantazh. Një vend ka avantazh absolut
në prodhimin e një produkti, në qofte se ai është më eficent në prodhimin e atij produkti se
vendi tjetër. (Dukesupozuar një skemë të thjeshtë me dy vende), pra, në qoftë se kostoja e
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këtij produkti në këtë vend është më e ulët se kostoja e tij ne vendin tjetër. Duke
shfrytezuaravantazhet absolute të tyre, vendet specializohen nëprodhimin e atyre
produkteve, për të cilat i gëzojne këto avantazhe. Pra, në qoftë se një vend është më
produktiv (ka avantazh absolut) në prodhimin e një produkti, krahasuar me një vend tjetër,
por është më pak produktiv (ka dizavantazh absolut) në prodhimin e një produkti tjetër, të
dy vendet mund të përfitojnë duke prodhuar atë produkt për të cilin kanë avantazh absolut
dhe duke këmbyer me njëra-tjetrën produkte të prodhuara prej tyre. Si rrjedhim, burimet
prodhuese tëdy vendeve shfrytëzohen në mënyrë më eficente dhe rritet vëllimi i
përgjithshëm i prodhimit për të dy vendet e marra së bashku. Pikërisht rritja e vellimit të
përgjithshëm për dy mallrat përbën përfitimin nga specializimi në prodhim, përfitim që
ndahet midis dy vendeve përmes tregtisë. Realiteti na jep shembuj të shumtë që ilustrojnë
pikëpamjen e Smithit mbi avantazhet absolute.Në këtë mënyrë, Adam Smithi argumentonte
se të gjithë vendet mund të përfitojnë nga tregtia e lirë. Ai dhe pasuesit e tij e nxorren
teorinë ekonomike nga guacka nacionaliste e merkantilisteve dhe zëvendesuan parullat
merkantiliste të proteksionizmit dhe kontrollit të rreptë qeveritar me parimin e tregtisë së
lirëqë nënkupton sa me pak të jetë e mundur ndërhyrje qeveritare në sistemin ekonomik.
Për ta bërë edhe më të qartë idenë e Smithit mbi përfitimin reciprok nga tregtia e lirë po i
referohemi një shembulli numerik (Mancellari, 2013).

Shembulli është ndërtuar duke u mbeshtetur në një varg supozimesh, të nënkuptuara në
vet teorinë e Smithit, ndër të cilat janë:
a) Supozohet konkurrencë e plotë në të gjitha tregjet.
b) Injorohet ana e kërkesës, pra ndikimi i saj në qmimin e ekulibrit.
c) Supozohet kosto marxhinale konstante.
d) Merret në konsideratë vetëm një faktor prodhimi, faktori punë.

Këto supozime përbëjnë kufizime, disa herë të rëndësishme të teorisë së Smithit. Për
thjeshtësi do supozojme një skemë këmbimi: 2x2x1: dy vende, dy produkte, një faktor
prodhimi. Vendet A dhe B prodhojnë dy produkte, grurë dhe stofra (që destinohen për të
plotësuar nevojat për ushqime dhe veshje), duke përdorur një faktor prodhimi, punën.
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Supozojmë se vendi A ka avantazh absolut në prodhimin e grurit, ndërsa vendi B ka
avantazh absolut në prodhimin e stofrave. Ne tabelën 1 paraqitet kostoja e prodhimit
tëdymallrave, grurit dhe stofrave, me tëdy vendet, e shprehur në ore pune për njësi
produkti.

Në vendin A

Në vendin B

1 bu grurë

2 orë

2.5 orë

1 yd stofra

4 orë

1 orë

Tabela 1. Kostoja e produktit
Burimi: Mancellari, 2013
➢ 1 bu (Busheli) është njësi matëse e vëllimit: 1 bu=36,4 litra
➢ 1 yd (yard) është njësi matëse e gjatësisë: 1 yd=0,9144 metra
Që të mund tësqarojmë efektet e tregtisë midis këtyre vendeve, fillimisht duhet të
abstragojmë prej saj. Pra, do të shqyrtojmë fillimisht situaten ku vendet nuk bëjnë tregti me
njëra-tjetrën. Sipas supozimeve mbi të cilën mbështetet analiza, njerezit do të këmbejnë
brenda vendit vetëm vlera të barabarta pune (teoria e vlëres nga puna) dhe përpjestimi
sasior me të cilin një mall këmbehet me një tjetër do të varet nga cmimi relativ i këtij malli,
që në rastin tonë, duke qëndruar brenda teorisë së vlerës nga puna, s'ështëgjë tjetër veqse
kostoja relative e punës së harxhuar për prodhimin e këtij malli.

Ne vendin A

Ne vendin B

Qmimi i grurit

0.5 yd/bu

2.5 yd/bu

Qmimi i stofrave

2.0 bu/yd

0.4 bu/yd

Tabela 2. Çmimet relative të mallrave në tregjet kombëtare
Burimi: Mancellari, 2013

Nuk është e vështirë të kuptohet se si janë llogaritur qmimet relative të mallrave në tregjet e
brendshme. Për të gjetur qmimin relativ të grurit në vendin A (d.m.th qmimin e grurit të
5

shprehur në njësi të stofrave) mjafton të pjestojmë koston në orë pune të një njësie grurë me
koston në orë pune të një njësie stofra: 2orë/bu: 4 orë/yd =0,5yd/bu.
Nga llogaritja e qmimeve relative të mallrave, tërheqim vëmendje për një supozim tjetër të
nënkuptuar të teorisë së Smithit, abstragimi nga paraja. Lënja menjanë e parasëështë e
dobishme për ta thjeshtuar skemën dhe për shqyrtimin e efekteve të tregtisë në terma
reale. Kalojmë tani në hapin e dytë të analizës, duke e lejuar vendin A të bëjë tregti me
vendin B. Nga tabelat e mësiperme duket qartë avantazhi absolut i vendit A në prodhimin e
grurit dhe vendit B në prodhimin e stofrave. Vëm re se kostoja e grurit, për rrjedhojë edhe
qmimi i tij relativ, janë më të ulëta në vendin A, krahasuar me vendin B. Kostoja dhe
qmimi relativ i stofrave janë më të ulëta në vendin B, krahasuar me vendin A. Pikërisht
diferanca në qmimet relative përbën bazën e mundësisë së këmbimit midis dy vendeve. Le
të shohim se qka ndodh me përfitimet nga tregtia nërastin kur secili nga mallrat këmbehet
sipas një qmimi ndërkombëtarë, i cili përsëri do të shprehet në terma relative. Qfarë qmimi
ndërkombëtarë duhet të supozojmë për secilin nga mallrat? Natyrisht, është e pamundur të
flasim për shifra konkrete. Një nga supozimet e shembullit të marrëështë abstragimi nga
ana e kërkesës, ndërsa përcaktimi i qmimit të ekulibrit në tregun ndërkombëtarë të secilit
mall do të kërkonte ballafaqimin e të dy anëve, ofertës dhe kërkesës. Sidoqoftë, ne jemi në
gjendje të përcaktojmë kufijtë brenda të cilave do të lëvizin qmimet relative ndërkombëtare.
Qmimi relativ ndërkombëtarë, p.sh i grurit, do të qëndrojë diku në segmentin e përcaktuar
nga qmimet relative kombëtare të tij. E njejtë gjë edhe për qmimin ndërkombëtarë të
stofrave.

Pra, do të kemi:
➢ 2 bu/yd. qmimi ndërkombëtarë i stofrave  2,5 yd/bu
➢ 0,4 bu/yd  qmimi ndërkombëtarë i grurit 0,5 yd/bu
Për thjeshtësi analize, po supozojme se kushtet e kerkesës dhe të ofertës përcaktojnë një
qmim ndërkombëtarë 1 bu grurë =1 yd stofra, i cili qëndron brenda kufiëjeve të dhëna
mësipër për të dyja mallrat. A do të ishte i mundur në këtë rast përfitimi reciprok nga
tregtia? Le tu referohemi shifrave. Në vendin, A në tregun e brendshem, me 1 bu grurë
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merren në këmbim vetëm 0.5 yd stofra. Duke shitur 1 bu grurë në tregun ndërkombëtarë,
merret në këmbim 1yd stofra.Përfitimi është 0.5 yd stofra për qdo bu grure.
Në vendin B, 1 yd stofra këmbehet në tregun e brendshëm vetëm me 0.4 bu grurë. Duke
shitur 1 yd stofra në tregun ndërkombëtarë, merret në këmbim 1 bu grurë. Përfitimi është
0.6 bu grurë për qdo yd stofra. Pra, të dy vendet përfitojnë nga tregtia. Duke përgjithësuar,
mund të themi se kjo është e vërtetë për qdo qmim ndërkombëtarë që ndodhet në intervalet
e përcaktuar nga kufijtë e qmimeve relative kombëtare. Madhësia konkrete e qmimeve
ndëkombëtare peëcakton mënyren e ndarjes së peëfitimeve nga tregtia midis vendeve të
angazhuara në të. Sa më e madhe të jetë diferenca midis qmimit kombëtarë të një produkti
dhe qmimit ndërkombëtarë të tij, aq më i madh është përfitimi nga tregtia e këtij produkti
për atë vend, dhe e kundërta. Mundësi e përfitimit nga eksportimi i produkteve për të cilat
vendet gëzojnë avantazhe absolute, i nxit ato të shtojnë prodhimin e këtyre produkteve, pra
të specializohen në prodhimin e tyre.Në shembullin tonë, vendi A do të specializohet në
prodhimin e grurit, ndërsa vendi B në prodhimin e stofrave. Sa më i thellë të jetë
specializimi, në kushte të tjera të pandryshuara, aq me i madh është përfitimi nga tregtia.
Specializimi, pra përqendrimi i burimeve në prodhimin e produkteve për të cilat vendi ka
avantazhe absolute, përbën në vetvete një përfitim të brendshem, organik, dinamik, që
kushtëzohet pikërisht nga hapja ndaj tregtisë. Megjithatë pasi njihesh me pikëpamjen e
Smithit, të lind natyrshëm pyetja: qka ndodh nëqoftë se një vend nuk ka asnjë avantazh
absolut, në asnjë prej mallrave që ai prodhon, krahasuara me vendet e tjera? A do të ishte ai
i destinuar të humbiste nga tregtia, pra i detyruar të mbyllej në guacken e vet? Smithi nuk i
dha përgjigje kësaj pyetjeje. Teoria e parë që i dha përgjigje të kënaqshme kësaj pyetje ishte
teoria e Rikardos e avantazheve krahasuese (relative)(Davidson, 2014).

2.2.2 Teoria e Rikardos dhe avantazheve krahasuese

Kufizimet e teorisë së Rikardos dhe zhvillimi i mëtejshem
Ligji i avantazheve krahasuese vazhdon ta ruaj pushtetin e tij në Ekonomiksin
ndërkombëtarë, por, megjithatë teoria e Rikardos dhe avantazheve krahasuese vuan nga një
sërë kufizimesh.
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•

Së pari, teoria e Rikardos e avantazheve krahasuese bazohet në teorin e vlerës nga
puna.

•

Së dyti, analiza e Rikardos e përfitimeve nga tregtia mbështetet vetëm në shqyrtimin
e ndryshimeve marxhinale dhe jo në një tablo të plote, agregate të aktivitetit
ekonomik.

•

Së treti, Rikardo, ashtu sikur Smithi, supozon kosto marxhinale konstante, gjë që
bie në kundërshtim me ligjin e njohur të të ardhurave zbritëse.

Sipas teorisë sëvlerës nga puna, vlera dhe qmimi i një produkti, përcaktohen tërësisht nga
puna e harxhuar për prodhimin e tij.Kjo nënkupton, së pari që ose puna është i vetmi faktor
i prodhimit, ose ajo përdoret në të njejtat përpjestime fikse në prodhimin e mallrave dhe së
dyti, që puna është një faktor homogjen.

Modeli i Rikardos

Modeli i Rikardos mbështetet në supozimet e mëposhteme:
1. Konkurrencë e plotë në të gjitha tregjet.
2. Kosto marxhinale konstante prodhimit.
3. Një faktor i vetëm prodhimi, puna.
4. Mosndikimi i kërkesës në formimin e qmimit.
5. Tregti e lirë, domethënë mungesë e pagesave tregtare.
6. Mungesë e ndryshimeve teknologjike.
7. Mungesë e kostove të transportit

Modeli mbështetet në skemën 2x2x1, që do të thotëdy vende (vendi i dhënë A dhe vendi i
huaj B), 2 mallra (ushqime (F) dhe stofra (C)) dhe një faktor prodhimi (pune, L). Në qoftë
se janë dhënë sasia e punës në dispozicion në secilin vend dhe kostot relative të mallrave,
bëhet i mundur ndërtimi i kufirit të mundësive të prodhimit (KMP) për secilin vend dhe
paraqitja grafike e modelit.
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KMP në modelin e Rikardos paraqitet si një vijë e drejtë, përderisa një nga supozimet bazë
në këtë model është supozimi i kostove marxhinale konstante. Një KMP vijëdrejtë
nënkupton që burimet janë homogjene dhe zëvendësues të plotë të njëri-tjetrit në një
përpjestim fiks (përderisa produktet paraqiten si zëvendësues të plote në prodhim, në një
përpjestim fiks). Pjerrësia e KMP do të përfaqësojë pikërisht këtë koeficent fiks
zëvendësueshmërie, që do të thotë një qmim relativ konstant, pra edhe kosto oportune
konstante(Davidson, 2014).

Supozimi i kostove oportune konstante nënkupton që:

1. Faktorët e prodhimit janë zëvendësues të plote të njëri-tjetrit.
2. Të gjitha njësitë e të njejtit faktor janë homogjene, pra të së njejtës cilesi.

Megjithëse janë supozuar konstante brenda të njejtit vend, kostot oportune ndryshojnë nga
njëri vend në tjetrin. Pikërisht te ky ndryshim qendron edhe mundësia e tregtisë me përfitim
reciprok për të dy palet. Le të shënojmë me aLC sasinë e punës të përdorur për të prodhuar
1 njësi stofra dhe me aLF sasinë e punës të përdorur për të prodhuar 1 njësi ushqime. Në
qofte se sasia e stofrave të prodhuara do të ishte xC dhe sasia e ushqimeve xF, sasia e punës
së përdorur në vendin A do të ishte:

aLCxC + aLFxF = LA

Barazimi i mësipërm nënkupton gjithashtu se, në qoftë se është e dhënë sasia e punës në
dispozicion në vendin A e barabartë me LA dhe, në qoftë se koeficentet e përdorimit të
punës janë përkatesisht aLC dhe aLF sasia e stofrave të prodhuara do tëjete xC dhe sasia
eushqimeve të prodhuara do të jetë xF. Pra, në modeline Rikardosështë supozuar punëzënie
e plotë.Në këto kushte, KMP për vendin A do të paraqitej si në figurën 1. Në boshtin
horizontal janë vendosur stofrat, matur në jard(yd) për vit, ndërsa në boshtin vertikal
ushqimet, matur në ton në vit. Pikëprerjet e KMP me boshtet janë peëkatësisht L/aLC dhe
L/aLF. Pjerrësia e KMP, pra norma marxhinale e transferimit (MRT), që, sikurse e dimë
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tashmë, mat njëkohësisht qmimin relativ tq stofrave apo koston oportune të prodhimit të një
njësie më shumë stofra, që në vlere absolute do të jetë (L/aLC : L/aLF)=aLC/aLF. Qmimi
relativ i ushqimeve do të jetë i barabartë me të anasjelltën e qmimit relativ të stofrave, pra
aLF/aLC. Duke supozuar një bashkësi të dhënë kurbash komunitare indiference, pika A do
të shërbente si pikë ekuilibri në kushtet e ekonomisë së mbyllur dhe niveli i të ardhurave
reale të komunutetit(vendit) në këto kushte do të ishte Yo.
Për pikën A janë të verteta barazimet MRT = PC/PF = MRS.

Figura 1. Ekulibri në një ekonomi të mbyllur
Burimi: Mancellari, 2013

Për ti dhënë modelit një pamje edhe më të plotë grafike, në figuren 2 është shprehur qmimi
relativ i ushqimeve si funksion i kërkesës relative (DF/DC) dhe ofertës relative (SF/SC) për
ushqime. Në boshtin vertikal është vendosur pikërisht qmimi relativ i ushqimeve (PF/PC),
ndërsa në boshtin horizontal sasia relative e ushqimit (sasi ushqimi për njësi stofrash).
Fakti që KMP është vijë e drejtë, në figurën 2 pasqyrohet në faktin që kurba e ofertës
relative është horizontale, e fiksuar në vleren aLF/aLC. Kërkesa nuk ka asnjë rol në
përcaktimin e qmimit të ekulibrit para tregtisë, një dukuri karakteristike kjo për modelin e
Rikardos. Qmimi i ekuilibrit është pëecaktuar tërësisht nga oferta, pra nga teknologjia,
përderisa aLC dhe aLF përshkruajnë teknologjinë e përdorur.
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Figura 2. Kërkesa relative dhe oferta relative në modelin e Rikardos
Burimi: Mancellari, 2013

Janë ndryshimet teknologjike midis vendeve që përcaktojnë drejtimin e tregtisë. Vendi i
huaj, për shembull, paraqitet si eksportues i ushqimeve, në qoftë se kurba e ofertës relative
të tij është më e ulët se ajo e vendit të dhënë, pra në qoftë se

a*LF/a*LC < aLF/Alc

Mosbarazimi i mësipërm nënkupton se vendi i huaj(vendi B) ka avantazh krahasues në
ushqime, perderisa qmimi relativ i ushqimeve në këtë vend është më i ulët se qmimi relativ
i ushqimeve në vendin tjetër. Mbi këtë bazë vendi i huaj eksporton ushqime dhe importon
stofra. Vendi i dhënë(vendi A) eksporton stofra dhe importon ushqime.
Në figurat 3.a) dhe 3.b) paraqiten ekuilibrat para dhe pas tregtisë në secilin prej vendeve, ku
vendi i dhënë specializohet në prodhimin e stofrave, ndërsa vendi tjeter, vendi i huaj, në
prodhimin e ushqimeve. Qmimi ndërkombëtarë paraqitet me vija të ndërprera, që kanë të
njejtën pjerrësi në secilen figurë.
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Figura 3. Ekuilibrat para dhe pas tregtise
Burimi: Mancellari, 2013

Ekuilibrat paratregtarë arrihen përkatesisht në pikat A dhe A*. KMP në vendin e
dhënëështë më e shtrire, duke reflektuar një qmim më të ulët relativ të stofrave. Ndërkaq,
KMP në vendin e huaj është më e pjerrët, duke reflektuar një qmim më të lartërelativ të
stofrave, që do të thotë një qmim më të ulët relativ të ushqimeve. Mbi këtë bazë bëhët e
mundur tregtia midis këtyre dy vendeve. Vendi i dhënë eksporton në vendin e huaj stofra,
duke importuar nga vendi i huaj ushqime. Qmimi më i ulët relativ i stofrave e nxit vendin e
dhënë te specializohet në prodhimin e stofrave, sikurse qmimi më i ulët relativ i ushqimeve
e nxit vendin e huaj të specializohet në prodhimin e ushqimeve. Pas tregtisë, vendet
prodhojnë përkatësisht në pikat E dhe E* dhe konsumojnë në pikat B dhe B*. Fakti që
vendet prodhojnë përkatësisht në pikat E dhe E* nënkupton specializim të plotë të tyre në
produktin në të cilin kanë avantazh krahasues. Specializimi i plotë buron nga supozimi i
kostove oportune konstante, megjithëse ky supozim nuk nënkupton patjeter që secili vend
duhet të kryej specializim të plotë(Davidson, 2014).
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2.2.3

Modeli Heckscher Ohlin, përpjetësimi i faktorëve

Modeli Heckscher - Ohlin (që shkurt shënohet modeli O - H) ështe një model tjetër i
analizes së tregtisë, që bazohet në teorinë neoklasike të përpjestimit të faktorëve.

Modeli Heckscher - Ohlin (H-O) mbështetet në një varg supozimesh:
•

Supozohet skema 2x2x2, pra 2 vende (vendi i dhënë dhe vendi i huaj); 2 mallra
(stofra qe shënohen S dhe ushqime që shënohen me C); 2 faktorë prodhimi (punë
(L) dhe kapital (K)).

•

Supozohet se funksionet e prodhimit për mallrat C dhe F karakterizohen nga të
ardhura konstante të shkallës. Këto funksione prodhimi, që janë të njejtë për të dy
vendet, ndryshojnë nga perdorimi relativ i punës dhe i kapitalit. Për prodhimin e
stofrave do të supozohet së përdoret intensivisht punë, ndërsa për prodhimin e
ushqimeve kapital.

•

Supozohet se sasia e përgjithshme e kapitalit dhe e punës është fikse në secilin nga
vendet. Faktorët e prodhimit supozohen homogjene dhe me mundësi të pakufizuara
për lëvizje midis degëve brenda secilit vend. Por kapitali dhe puna supozohet të jenë
krejtesisht të palevizshëm midis vendeve.

•

Supozohet se nuk ekziston asnjë lloj kufizimi apo deformimi në treg, si konkurrenca
jo e plotë, sindikatat e punëtoreve, taksat apo subvencionet,etj, të cilat do të
influenconin vendimet për prodhim apo për konsum. Abstragohet edhe nga kostot e
transportit.

•

Preferencat në tëdy vendet supozohen identike dhe homogjene.

•

Supozohet se vendet ndryshojnë nga pikëpamja e zotërimit relativ të faktorëve
(vendi A zotëron me "bollëk" punë, ndërsa vendi B kapital).Ky është supozimi më
karakteristik në modelin O-H.

Edhe kur për prodhimin e produkteve përdorin teknologji të njejtë dhe nuk kanë asnjë
ndryshim nga pikepamja e kërkesës për ato produkte, vendet mund të bëjnë tregti me
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përfitim reciprok, duke shfrytëzuar avantazhet e tyre krahasuese të kushtezuara nga qmimet
e ndryshme relative të produkteve për shkak te përpjestimeve të ndryshme të faktoreve.
Modeli H-O argumenton se në bazë tëavantazheve krahasuese qëndrojnë ndryshimet në
përpjestimet e faktorëve, konkretisht ndryshimet në zotërimin relativ të faktorëve dhe në
intensitetin relativ të përdorimit të tyre(Davidson, 2014).

Teorema e modelit Heckscher-Ohlin pohon se:
Mallrat që për prodhimin e tyre kërkojnë sasi të medha nga faktorët që disponohen me
shumicë dhe sasi të vogla nga faktorët që disponohen me pakicë, eksportohen në shkëmbim
të mallrave, kërkesa e të cilëve për faktorëështë në përpjestime të kundërta. Pra, indirekt,
faktoret që disponohen me shumicë eksportohen, ndërsa faktorët që disponohen me pakicë
importohen.
Modeli H-O përmban ëdhë teoremen e barazimit të qmimeve të faktorëve (H-O-S) qëështë
në fakt një rrjedhim i teoremes së mësipërme. Sipas teoremës H-O-S pra, teoremës së
barazimit të qmimeve të faktorëve, tregtia ndërkombëtare shkakton barazimin e të
ardhurave relative dhe absolute të faktoreve homogjene, ne vendet pjesëmarrese në të.

2.3

Proteksionizmi përballë tregtisë së lirë dhe argumentet pro dhe kundër tregtisë
së lirë

2.3.1 Proteksionizmi përballë tregtisë së lire

Politikat qeveritare tregtare variojnë ndërmjet dy ekstremeve, nga mbrojtja prej tregtisëpër
industrinëvendase(politika proteksioniste) deri tek tregtia e lire (politika e tregtisë së lirë).
Mbëshetja për tregtinë e lirë qëndron në besimin se tregtia e pakufizuar ndërmjet gjithë
vendeve do të rezultojë në një përdorim sa më eficent të burimeve botërore dhe me një
standard jetese më të lartë për të gjithë(Mancellari, 2013).
Gjithësesi, shumë vende vendosin të heqin dorë nga këto të ardhura në favor të politikave
tregtare mbrojtëse. Gjatë gjithë historisë ka pasur zhvendosje të shpeshta ndërmjet këtyre
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dypolitikave. Proteksionizmi i referohet politikave të tregut dhe mjeteve që pengojnë
tregtinë e lirë ndërmjet vendeve.
Midis mjeteve mbrojtëse janë tarifat (taksat për importet) kuotat, licensat, frenimet,
importet dhe subvencione qeveritare për industritë që nuk mund të konkurojnë ndryshe në
tregjet botërore. Politikat proteksioniste në cdo rast paraqiten si politika që synojnë
mbrojtjen e mirëqenies ekonomike kombëtare (Mancellari, 2013).

Ka edhe pengesa të tjera në tregti që shtrembërojne çmimet dhe pengojnë,
veshtirsojnë në lidhje me tregtinë ndërkombëtare.
➢ Embargoështë një ndalim në eksportet e produkteve të tjera në vendet e tjera,
zakonisht si masë ndëshkuese.
➢ Statusi i vendit më të favorizuar i referohet preferencave diskriminuese në tregti i
dhene për një vend ndaj një tjetri.
➢ Dampingu i referohet praktikave të një vendi për të shitur tepricat e produkteve në
tregjet e huaja me qmime nën kosto.
Marrëveshjet tregtare dypalëshe janë rregullime speciale të tregtisë të bëra ndërmjet dy
vendeve, të cilat nuk janë të përdorshëm për vendet e tjera.

2.3.2 Argumentet pro dhe kundër tregtisë së lire

Argumentet në favor të tregtisë së lirë:
1. Prodhuesit dhe konsumatorët i alokojnë burimet në mënyren më efiqente kur
qeveria nuk shtrembëron tregjet nëpermjet politikes tregtare:
•

Mirëqenia ekonomike e një vendi të vogel është e lartë në kushtet e tregtisë lirë.

•

Kur tregtia kufizohet, konsumatorët paguajnë qmime më të larta.

•

Kur tregtia kufizohet, qmimet e shtrembëruara shkaktojnë mbiprodhim ose nga
firmat ekzistuese ose nga firmat e reja që hyjnë në sektor.
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2. Lejon specializimin e vendeve mbi bazën e avantazheve krahasuese.
3. Sidoqoftë, për shkak se tarifat janë tashmë të ulëta për shumicën e vendeve,
përfitimi në kalimin e tregtisësë lirëështë i vogël për shumicën e vendeve.
4. Zhvillimi i konkurrences dhe krijimi i motiveve për inovacion.
5. Argumenti politik në favor të tregtisë së lirë

Argumentet kundër tregtisë së lirë:
1. Për një vend të madh, një tarifë ose kuotë (mbrojtja më anë të tarifave), ul çmimin e
importeve në tregjet botërore dhe në këtë mënyrë përmirëson kushtet e tregtisë. Ky
përfitim mund të tejkalojë kostot e lidhura më shtrembërimin e prodhimit dhe
konsumit. Në fakt një tarifë deri në një masë të caktuar do të shoqërohet më rritjen e
mirëqenies kombëtare të një vendi të madh.
2. Një tarifë që kufizon tregtinë e lirë, bënë të mundur të rris investimet vendase.
3. Ky argument kundër tregtisë së lirë ka të bëjë me atë që prania e mangësive të
brendeshme të tregjeve mund të rezultojë në një situatë ku tregtia e lirë mund të jetë
një politikë jo optimale.
4. Aplikimi i tarifave mbi importet, ka një justifikim të mirë kur kjo bëhet për të
mbrojtur produktet që vendi ka avantazhe të krahasuara (mbrojtja e industrive
foshnjore)(Davidson, 2014).

2.4

Institucioni i tregtisë së lirë dhe organizata botërore e tregtisë (OBT)

OBT-ja filloi të funksionojë për t'u përballur me sfidat e tregtisë botërore me 1 janar të vitit
1995. Ky sistem tregtar që u përfaqësua që në vitin 1948 me emrin ose me
anëtëmarrëveshjes së përgjithshme mbi tarifat dhe tregtinë (GATT). Për vite më rradhë ky
kuadër masash potilike dhe ekonomike u zhvillua nëpermjet raundeve të bisedimeve.
Krijimi i OBT-së shënon reformen më të madhe në tregitnë ndërkombëtare që pas luftës së
dytë botërore. Pra ky krijim shndrron në realitet një perpjekje të deshtuar për krijimin e një
Organizate Ndërkombëtare Tregtare në vitin 1948. Pra deri në vitin 1994 sistemi tregtar
vepronete në kuadrin e GATT-it gjë që ndihmojë në krijimin e një sistemi tregtarë
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shumëpalësh të fortë në zhvillimin i cili u bë gjithmonë e më liberal përmes raundeve
tënegocioatave tregtare.
Por gjatë viteve 1980 sistemi kishte nevojë për një drejtim tjetër. Kështu u kalua nga
Raundi i Uruguajit në krijimin më 1 Janar 1995 të OBT-së (Organizatës Botërore të
Tregtisë).OBT-ja është sot e vetmja organizatë botërore që merret me rregullat e tregtisë
midis vendeve. Shumica e vendeve në tranzicion janë tashmë anëtare të OBT-së dhe
pothuajse të gjithë kanë aplikuar për t'u anëtaresuar në këtë organizatë.
Raundi i Uruguait, duke qenë raundi i fundit i GATT (Marrëveshja e Përgjithshme mbi
Tregtinë dhe Tarifat), mund të konsiderohet edhe si raundi i parë i OBT-së, në kuptimin që
rezultatet e raundit të Uruguait qelën rrugën dhe shtruan platëformen e gjithë veprimtarisë
së ardhshme të OBT-së.

Objektivat e OBT-së janë:
➢ Të ngrejë standartin e jetesës dhe të ardhurat.
➢ Të sigurojë punesim të plotë.
➢ Të rrisë prodhimin dhe tregtinë.
➢ Të lejojë përdorimin optimal të rezervave botërore.

Tre funksionet kryesore të OBT-së janë:
•

Së pari, të ndihmojë që tregtia midis vendeve të kryhet sa më lirshëm që të jetë e
mundur, për sa kohë që ajo nuk shoqërohet me efekte anësore. Para së gjithash, kjo
do të thotë zbutje dhe heqjene pengesave tregtare.
Por ajo nënkupton edhe njohjen nga ana e individëve, kompanive dhe e qeverive të
rregullave të tregtisë dhe dhënien e sigurisë atyre se nuk do ketë asnjë ndryshim të
befasishëm të politikës tregtare, (Mekanizmat e Rishikimit të Politikës Tregtare).

•

Së dyti, të shërbejë si forum për bisedime lidhur me tregtinë ndërkombëtare
(Negociata).

•

Së treti, përderisa marëdhënjet tregëtare shpesh nënkuptojnë konflikte interesash
dhe përderisa kontratat dhe marrëveshjet, perfshirë ato të vetë sistemit të OBT-së,
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kërkojnë shpesh interpretim, një funksion i rëndësishëm i OBT-sëështë të ofrojë
procedura neutrale për zgjidhjen e konflikteve midis palëve (Zgjidhja e
Mosmarrëveshjeve).
Për realizimin e funksioneve të mësipërme, vëmendje e veqantë u kushtohet politikave
përkatëse, që mund të përmblidhen në 5 grupe:
1. Ndihmë për ekonomintë në zhvillim dhe ato nëtranzicion.
2. Ndihmë e specializuar për nxitjen e eksporteve (përmes Qendrës Ndërkombëtare të
Tregtisë).
3. Marrëveshjet tregtare rajonale.
4. Kooperimi në hartimin e politikave ekonomike globale.
5. Shqyrtimi i poltikave tregtare të vendeve anëtare dhe njoftimi i vendeve të tjera
anëtare, kur ndonjë prej tyre bënë ndryshime në politikat tregtare. (Banka Botërore)

Parimet kryesore në marrëveshjet e OBT-së dhe në të gjithë veprimtarinë e saj janë:

1. Tregti pa diskriminim
Ky parim ka dy anë: nga njëra anë, sipas këtij parimi një vend normalisht nuk mund të
diskriminojë midis partnerëve të tij tregtarë. Ky parim nënkupton që trajtimi i Kombit me të
Favorizuar të shtrihet mbi të gjithë partnerët tregtarë. Kjo do të thotë që, sa herë që një vend
ulë një pengesë tregtare ose e eleminon atë krejtësisht, ai duhet ta zbatojë atë ndaj të gjithë
partnerëve tregtarë. Megjithatë, lejohen disa përjashtime, psh. vendet e rajonit lejohen të
arrijnë një marrëveshje tregtie të lirë, që nuk zbatohet ndaj vendeve të tjera ( MTL-ja e
Shqipërise me vendet e rajonit). Nga ana tjetër, parimi i mosdiskriminimit nënkupton
"trajtimin kombëtarë", pra që vendet nuk mund të diskriminojnë midis produkteve të
importuara dhe atyre vendase(Banka Botërore).
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2. Tregti më liberale
Ky parim nënkupton uljen e pengesave tregtare. Objekt i marrëveshjeve për reduktimin e
kufizimeve tregtare janë edhe kufizimet jotarifore dhe pengesat e tjera duke u përfshirë
edhe fusha të tilla, si tregtia në shërbime dhe në pronën intelektuale.

3. Politika dhe praktika tregtare të qëndrueshme dhe transparente
Ky parim kërkon që vendet anëtare të respektojnë kufijtë maksimal të vendosur prej
tarifave ndaj importeve. Në kuadër të këtij parimi, shumë marrëveshje të OBT-së kërkojnë
që qeveritë të jenë transparente lidhur me politikat e tyre tregtare si brenda vendit, ashtu
edhe për partnerët e tyre tregtare. Qeverive u kërkohet që për qdo ndryshim në politikat dhe
praktikat e tyre tregtare të njoftojnëorganet përkatese të OBT-së.

4. Nxitje e konkurrencës
Në të gjithë sistemin e vet, OBT-ja synon në jetësimin e një konkurrence të hapur, të drejtë
dhe të padeformuar. Këtij synimi i shërbejnë parimi i Kombit me të Favorizuar dhe ai i
Trajtimit Kombëtarë. Këtij synimi i shërbejnë gjithëashtu teresia e marrëveshjeve dhe
politikave që trajtojnë dumpingun dhe subvencionet mbi eksportet. Rregullat e vendosura
synojnë të përcaktojnë se qfarë konsiderohet konkurrencë e drejtë dhe konkurrencë e
padrejtë dhe në q‘menyrë qeveritë mund t'i përgjigjen konkurrencës së padrejtë, duke
vendosur tarifa shtesë import për t'u kompensuar nga tregtia e padrejtë.

5. Inkurajimi zhvillimit dhe i reformave ekonomike.
Mbi 1/3 e anëtarëve të OBT-së janë vende në zhvillim dhe vende në tranzicion drejt një
ekonomie tregu. OBT-ja inkurajon zhvillimin nëpermjet një trajtimi të veqantë të vendeve
në zhvillim. Trajtimi i veqantë nënkupton një qëndrim me fleksibël ndaj vendeve në
zhvillim lidhur me detyrimet e tyre për zbatimin e marëveshjeve. Megjiëthate, duhet
theksuar se hendeku në trajtimin e vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim ka ardhur
duke u ngushtuar(Banka Botërore).

19

2.4.1 Politikat tregtare të BE-së

Qështja e politikës tregtare të BE-sëështë komplekse. Nga njëra anë duhet pranuar se BE-ja
vazhdonte ketë një politikë tregtare mbrojtëse. Siq del edhe nga rishikimi i fundit i politikës
tregtare të BE-së në kuadër të OBT-së, në periudhën mes dy rishikimeve të politikës
tregtare nuk është vërejtur ndonjë përparim i ndjeshëm përsa i përket hapjes së tregut
europian. Përveq kësaj BE-ja ka qenë mjaft aktive në mbështetjen e raundit të Doha-s në atë
mase sa roli i sajështë i domosdoshem për suksesin e këtyre negociatave.
BE-ja po reformon në mënyrë rrënjësore politiken e saj bujqësore. Sipas politikës së re, po
kalohet në konceptin e një pagese të vetme "single payment" e cila jepet për mbështetjen e
të ardhurave të fermerëve por edhe për mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin rural. Politika e re
do të shoqërohet me një reduktim të ndjeshëm të mbështetjes për bujqesinë(Banka
Botërore).

2.5

Globalizimi

2.5.1 Përkufizimi dhe historiku i globalizimit

Në fillim duhet të bëjë dallimin midis termave globalizëm dhe globalizim. Globalizmi, në
thelbin e tij, përshkruan dhe shënon jo më tepër se një botë e cila karakterizohet me rrjetë të
lidhjeve që i kapërcejnë hapësirat multi-kontinentale. Ai fokusohet në forcat, dinamizmin
ose shpejtësinë e këtyre ndryshimeve. Globalizmi, pra, e përshkruan realitetin e të qenët i
ndërlidhur, kurse globalizimi përfshinë shpejtësinë në të cilën këto lidhje shtohen apo
pakësohen. Një definicion tipik, mirëpo kufizues, mund të merret nga Fondi Monetar
Ndërkombëtar (FMN), i cili e thekson ndërvarësinë ekonomike gjithnjë në rritje të vendeve
rreth e përqark botës përmes shtimit të vëllimit dhe shumëllojshmërisë së transaksioneve
tejkufitare në mallra e në shërbime, rrjedhjen e lirë ndërkombëtare të kapitalit si dhe
shpërndarjen tejet të shpejtë e të gjerë të teknologjisë (Pfefferman, 2002).
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Historiku i Globalizimit: Si një term “globalizimi” ka filluar të përdoret qysh në vitin
1944, mirëpo ekonomistët kanë filluar ta aplikojnë aty kah viti 1981.Termi “fshat global” u
afirmua pas botimit të veprës Understanding Media (Routledge, Londër, 1964) nga autori
M. McLuhan. Ndërkaq Theodore Levitt është më meritori për farkimin e termit
„globalizim“ përmes një artikulli të tij që ai e shkroi në vitin 1983 për Harvard Business
Revieë të titulluar “Globalization of Markets” (Globalizimi i tregjeve). Që nga Lufta e Dytë
Botërore, globalizimi është zhvilluar nga raundet e negociatave mbi tregtinë, fillimisht nën
patronazhin e GATT-it (The General Agreement on Tariffs and Trade – Marrëveshja e
Përgjithshme për Tarifat dhe Tregtinë), që kanë çuar në një seri të marrëveshjeve për
ngritjen e kufizimeve në tregtinë e lirë. Raundi i Uruguait (1984-1995) ka çuar te
marrëveshja për themelimin e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT ose WTO), për të
ndërmjetësuar në mosmarrëveshjet tregtare. Me qëllim të reduktimit të tarifave e të
pengesave tregtare janë nënshkruar edhe një sërë marrëveshjesh shumëpalëshe, përfshirë
këtu edhe Marrëveshjen e Mastrihtit (Maastricht Treaty) në Evropë dhe Marrëveshjen për
Tregti të Lirë në Amerikën Veriore (The North American Free Trade Agreement NAFTA)(Davidson, 2014).
Te internacionalizimi, roli i shteteve dhe rëndësia e kombeve janë më të mëdha, ngase
globalizimi në formën e tij komplete i eliminon shtetet kombëtare. Disa të tjerë janë të
mendimit se globalizimi është një gjeografi e imagjinuar; pra një mjet politik i qeverisjes së
neoliberalistëve, të cilët tentojnë t’i përdorin disa pamje e diskurse të politikës botërore për
t’i arsyetuar agjendat e tyre politike(Davidson, 2014).

2.5.2 Karakteristikat e globalizimit

Disa veçori të Globalizimit
1. Në nivelin ekonomik globalizimi shfaqet në:
•

Rritjen e tregtisë ndërkombëtare në një shkallë shumë më të shpejtë,

•

Shtimin e rrjedhjes ndërkombëtare të kapitalit,

•

Lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë shkaktuar krijimin e
organizatave si WTO (Organizata Botërore e Tregtisë) dhe të karteleve
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ekonomike siç është OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting
Countries (Oranizata e Vendeve Transportuese të Naftës),
•

Zhvillimin e sistemeve globale financiare,

•

Rritjen e rolit të organizatave ndërkombëtare siç janë WTO, WIPO (The
World Intellectual Property Organization (Organizata Botërore e Pronesisë
Intelektuale), IMF që merren me transaksione ndërkombëtare.

2. Në nivelin kulturor globalizimi shfaqet në:
•

Shkëmbimin kulturor gjithnjë më të madh ndërkombëtar,

•

Përhapjen e multikulturalizmit, p.sh. përmes eksportimit të filmave të
Hollywoodit e të Bollywoodit.

•

Udhëtimin dhe turizmin gjithnjë më të madh ndërkombëtar,

•

Imigrimin më të madh, përfshirë edhe imigrimin ilegal,

•

Shtrirjen e prodhimeve të gatshme lokale (p.sh. ushqimit) në vende të tjera
(shpesh të adaptuara ndaj kulturës së atyre vendeve),

•

Ngjarjet botërore të sportit siç është Kupa Botërore e FIFA-s (Federata
Ndërkombëtare e Futbollit) dhe lojërat olimpike.

3. Në nivelin teknik / juridik globalizimi manifestohet në:
•

Zhvillimin e një infrastrukture globale për telekomunikim dhe në rrjedhjen
më të madhe të të dhënave përtej kufirit,

•

Shtimin e numrit të standardeve të zbatuara në shkallë globale, p.sh. ligjet
për të drejtat e autorit (copyright laws) dhe patentat,

Iniciativën e shumë avokatëve për themelimin e gjykatave ndërkombëtare për krime lufte
dhe lëvizjeve ndërkombëtare për drejtësi, si për shembull kemi ICC – The International
Criminal Court (Gjykatën Ndërkombëtare për Krime Lufte) dhe ICJ – The International
Court of Justice (Gjykata Ndërkombëtare). Shpesh thuhet se madje edhe terrorizmi ka
pësuar një globalizim, me sulmet në vendet e jashtme që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta
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me vendin amë. Mendime e sidomos deklarata të këtilla sot dëgjohen nga shumë politikanë
anekënd botës, “lufta kundër terrorizmit global” etj(Davidson, 2014).

2.5.3

2.6

Shkaqet e globalizimit
•

Teknologjia

•

Kostot dhe shpejtesia e transportit

•

Fundi i luftes se ftohte

•

Liberalizimi i tregut

•

Problemet globale si klima, migracioni etj.

Pro dhe anti globalizimi (globalizimi dhe drejtesia globale)

2.6.1 Pro-globalizimi
Mbështetësit e ‘globalizimit demokratik’ herë-herë quhen edhe pro-globalistë. Ata
konsiderojnë se faza e parë e globalizimit, e cila ka qenë me orientim tregtar, duhet të
kompletohet nga një fazë e ngritjes së institucioneve globale politike që do ta përfaqësojnë
vullnetin e ‘qytetarëve botërorë’.(Fondi Monetar Ndërkombëtar).
Statistikat botërore rreth Globalizimit
•

Përqindja e njerëzve që në vendet në zhvillim jetojnë me të ardhura nën 1 $ në
ditë është përgjysmuar brenda vetëm njëzet viteve.

•

Jetëgjatësia është dyfishuar në vendet në zhvillim që nga Lufta II Botërore.

•

Vdekshmëria e fëmijëve ka rënë në çdo rajon të botës në zhvillim.

•

Pabarazia e të ardhurave për botën si tërësi po zvogëlohet.

•

Demokracia është shtuar në mënyrë dramatike nga asnjë komb me të drejtë
universale të votës në vitin 1900 deri te 62.5 % te të gjitha kombet në vitin
2000.

•

Mes viteve 1950 – 1999, shkrim e leximi është shtuar nga 52 % në 81 % të
botës. Femrat: shkrim-leximi i femrave si një përqindje e shkrim-leximit të
meshkujve është rritur nga 59% në vitin 1970 në 80% në vitin 2000.
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•

Përqindja e fëmijëve si forcë punëtore ka rënë nga 24% në vitin 1960 në 10%
në vitin 2000.

•

Tendenca të njëjta vërehen edhe në fushën e energjisë elektrike, veturave,
radiotelevizioneve, telefonave etj. për kokë banori, si dhe përqindja e atyre që
furnizohen me ujë të pijshëm(Pfefferman, 2002).

Anti-Globalizimi - Aspekte të ndryshme të globalizimit shihen si të dëmshme nga aktivistë
të interesit publik si dhe nga nacionalistët e fuqishëm të shtetit. Kjo lëvizje nuk ka një emër
të përbashkët.Termi “antiglobalizim” është një term që më shumë e preferojnë mediat.
Kjo mund të çojë në disa ngatërrime, sepse aktivistët i kundërshtojnë vetëm disa aspekte
apo forma të globalizimit, e jo vetë globalizimin. Vetë aktivistët, për shembull Noam
Chomsky, kanë thënë se ky emër është i pakuptimtë, ngase qëllimi i kësaj lëvizjeje është
globalizimi i drejtësisë (shtrirja e drejtësisë sociale në mbarë globin). Në fakt, ‘lëvizja për
drejtësi globale‘ është një emër i përbashkët(Banka Botërore).

2.6.2 Matja e globalizimit
Se në çfarë mase është globalizuar një shtet-komb apo një kulturë brenda një vitit të caktuar
deri vonë kohëve të fundit është matur përmes përfaqësuesve të thjeshtë si rrjedhja e
tregtisë, migrimi ose investimi i drejtpërdrejtë nga jashtë. Një qasje shumë më e sofistikuar
për matjen e globalizimit është indeksi bashkëkohor i kalkuluar nga instituti zviceran për
hulumtime (think tank) KOF (Konjunkturforschungsstelle).

Indeksi në fjalë i mat tri dimensionet kryesore të globalizimit
➢ Ekonomik,
➢ Social,
➢ Politik.
Sipas këtij indeksi vendi më i globalizuar në botë është SHBA-ja, e pasuar nga Suedia,
Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe Luksemburgu. Vendet më pak të globalizuara sipas
indeksit të KOF-it janë Togoja, Çadi dhe Republika e Afrikës Qendrore.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë hulumtimit, është parë se ka shumë literaturë që kanë fokustregtinë ndërkombëtare
dhe sidomos insdustrinë e globalizimit.
Në këtëpunim të diplomës,natyrisht që fokusin kryesor ka tregtia ndërkombëtare po ashtu
edhe globalizimi, ku kam paraqitur disa pikëpamje të disa prej ekonomistëve me renome
botërore si: Smith, Rikardo, Heckscher-Ohlin, ku teoritë e tyre tashmë janë një shembull
për të gjithë botën. Gjatë punës së tyre për këto dy qështje, sigurisht që ka pasur edhe
mospajtime nga ana e kritikëve, ata u kritukuan për punën e tyre por me kalimin e kohës
shumica e njerzëve “kritikeve” i mbështetën këto parime.
Në të gjithëe dimë sa e rëndesishme është për një shtet që të zhvilloj apo të bëjë tregti
ndërkombëtare me shtetet tjera të botës, sepse, nëse një shtet zhvillon eksporte më shumë se
importe atëherë mund të themi që niveli ekonomik dhe të ardhurat për kokë banori të atij
shteti janë mëtë larta në kundertën nëse një shtet është i mbuluar nga importi, niveli
ekonomik dhe kushtet e jetesës mund të jenë të veshtira.
Globalizim si term gjithëashtu është shumë i vonë, kuptimi i tanishëm u vendos në 1970.
Në vitin 2000 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) indentifikoi katër aspekte bazë të
globalizimit: tregtia dhe transaksionet, kapitali dhe investimet, migrimi dhe lëvizja e
njerëzve dhe përhapja e njohurive.

Proceset globalizuese ndikojnë dhe ndikohen nga bizneset dhe organizatat e punësimit,
ekonomia, burimet social-kulturore dhe mjedisi natyror. Literatura akademike zakonisht e
ndan globalizimin në tre zona të mëdha: globalizimi ekonomik, globalizimi kulturor dhe
globalizimi politik. Sikurse tek tregtia ndërkombëtare, edhe tek globalizimi kishte pajtime
dhe mos pajtime për mënyrën se si firmat mund të qasen në tregjet ndërkombëtare dhe të
zhvillojnë biznes, është ende një pikëpyetje e madhe rreth kësaj qështje se aështë i
dëmshëm globalizimi për një shtet qëështë i globalizuar apo mund të jetë një e mirë shtesë
për atë shtet.
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Të gjitha vendet në botë pothuajse janë të globalizuara, kjo nënkupton që shumica prej tyre
e mbështesin qështjen e globalizimit dhe për ta nuk ka ndonjë rendesi, kjo mund të sjellë
vende të reja pune, por njëkohësisht mund të i humb ato sepse globalizimi është një mjet i
tillë të cilin e kam elaburuar në kapitujt e mësipërm
Pas këtij studimi, ne do t’i mundësojmë firmave që mirren me industrinetregtisë
ndërkombëtare dhe globalizimit, një model teknik që përmban lidhjen ndërmjet këtyre
aktiviteteve kritike dhe vlerës që krijohet nga ato për organizatën.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e hulumtimit në këtë temë diplome, kryesisht është bazuar duke analizuar në
thelb tregtinë ndërkombëtare dhe globalizimin si një ndër qëeshtjet kryesore të ekonomisë
së një vendi.
Materialet të cilat do të shfrytëzohen në këtë trajtim të temës së diplomës do të jenë
kryesisht nga literatura aktuale që gjendet në tregun tonë dhe mënyrën se si funksionon
tregtia ndërkombëtare dhe sa janë të gatshme shtetet e ndryshme që të bëjnë tregti
ndërkombëtare ndërmjet veti, gjithëashtu për globalizimin flitet se si ndikon ai në vende të
ndryshme, a është një ndër faktorët e mundshëm të papunësisë së një vendi apo është
gjenerues i vendeve të reja të punës.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Marrëdhëniet ekonomike mes vendeve të ndryshme rezultojnë kryesisht si nevojë për të
depërtuar dhe për të përvetësuar tregje. Sikurse në tregun vendor, edhe në tregun
ndërkombëtar vepron oferta dhe kërkesa, dy mekanizma kryesorë, veprues dhe rregullatorë.
Në tregun ndërkombëtar defilojnë shitës dhe blerës, informacione për vlera që këmbehen,
për konkurrencën, për nivelin e zhvillimit.
Në kushtet bashkëkohore tregu ndërkombëtar i tejkalon caqet e tregjeve klasike, ku patjetër
është dashur të kontaktojnë palët dhe të arrijnë deri te marrëveshjet dhe akte konkrete të
shitjes dhe të blerjes. Tregu paraqet marrëdhënie dhe pajtueshmëri, ku bëhen këmbime,
transaksione të mallrave në para dhe anasjelltas të parave në mall. Madje tregu është një
kompleks i marrëdhënieve që krijohen në hapësirë dhe në kohë të caktuar, ku mund të
këmbehen mallrat, idetë, konceptet me kundërvlerë mall–para, para-mall ose mall-mall.
Tregu nuk do ishte i zhvilluar pa gjetje të leverdive më të mëdha tek produktet dhe
shërbimet e huaja se sa ato që prodhohen në vendin e amë.
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